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ABSTRAKT
Krijimi i portaleve të para informative në vend ka një histori relativisht të shkurtër që shkon disi
më shumë se një dekadë.Mediat online, ashtu si i gjithë tregu mediatik ka nevojë për të ardhura
financiare për të mbijetuar dhe vazhduar aktivitetin. Por, sa arrijnë këto portale të sigurojnë të
ardhura? Cilat janë marrëdhëniet e tyre me reklamuesit, dhe sa ka ndryshuar sjellja e këtyre të
fundit në shpërndarjen e buxheteve të reklamës?
Nga ana tjetër këto media të reja kanë krijuar dhe një treg shtesë për gazetarët apo reporterët e
rinj, të cilët tashmë përbëjnë një komunitet të rëndësishëm.Ndonëse para pak vitesh të qenit
gazetar lidhej vetëm me punën në një televizion, gazetë apo radio, tashmë kemi një numër të
madh reporterësh të angazhuar me kohë të plotë apo të pjesshme vetëm në mediat online.Nga ky
realitet i ri lind dhe nevoja për të studiuar në lidhje me statusin e këtyre gazetarëve të punësuar
në këto portale.
Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e gazetarisë online? Ndikimi i rrjeteve sociale? Ky studim
synon pikërisht të kërkojë përgjigje lidhur me pyetjet që shtrohen rreth modeleve të funksionimit
të medias online në vend, raportit të saj me besueshmërinë, avantazhet e medias online, dhe sa e
sigurtë është e ardhmja e mediave online.
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1. HYRJE
Gazetaria digjitale e njohur si gazetaria online paraqet formën bashkëkohore të gazetarisë në të
cilën përmbajtja editoriale distribuohet nëpërmjet internetit. Se çka përmban gazetaria online
është pyetje e cila po debatohet nga studiuesit, e megjithëkëtë mund të thuhet se produkti parësor
i gazetarisë, lajmi dhe raportet për çështje aktuale, prezantohet si formë e përmbajtje e vetme, ose
në kombinim me tekstin, audio, video dhe format tjera interaktive dhe distribuohet në platformat
digjitale mediatike. Nuk ekziston një pajtueshmëri absolute se çka nënkuptohet me gazetarinë
online dhe atë digjitale. Gazetaria on-line ka krijuar në fund të shekullit XX edhe disa prirje të
fuqishme gazetare: gazetarinë e logut, me-zin gazetarinë dhe gazetarinë personale (anglisht:
personal journalism), të cilat do t’i trajtojmë shkurt (Sabedini, 2017).
Ka pasur edhe forma më të vogla të ndërmjetme të teknologjisë informative, por përgjithësisht
besohet se kapërcimi më i madh në gazetarinë online është bërë me ueb faqet e para të internetit
me anë të Netscapse Navigator (1994) dhe Internet Explorer (1995) dhe me portalet e para si
AOL dhe YAHOO.Këto dy portale i shtynë agjencitë më të njohura të lajmeve në botë Reuters
dhe Associated Press që të fillojnë distribuimin e produkteve të tyre gazetare në formën online.
(Sabedini, 2017).
Më 2008, për herë të parë në histori, është shënuar shkallë më e madhe e lexuesve në produktet
online se sa e gazetave (Sabedini, 2017).
Trendi më i ri i gazetarisë online është edhe shfrytëzimi i platformave të medias sociale, për
grumbullimin e të dhënave, fakteve dhe ideve për storie, sikurse edhe për të marrë jehonën e
punës së bërë. Në formate të ndryshme gazetarie me online mund të gjeni shprehje në: shkrim,
emetimin- editimin e fotografive digjitale, video-incizime në publikimin online, si në analizat,
lajmet online, gazetarinë civile, gazetarinë publike, me blogje, vlogging, foto bloging,
podcasts.Ueb faqet e gazetarisë online janë të emetueshme dhe mund të shtypen (Sabedini,
2017).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Gazetaria online është një realitet i pamohueshëm aktualisht dhe krahas risive pozitive që kanë
sjellë në panoramën e tregut mediatik apo të industrisë së medias, ku dhe janë shoqëruar me disa
problematika. Vetë natyra e këtyre portaleve informative apo blogjeve të ndryshme të gazetarëve
të cilat rendin drejt lajmit të minutës së fundit të nxitura dhe nga konkurrenca e madhe në web
kanë një raport disi të vështirë me besueshmërinë, në lidhje me informacionin që publikojnë.
Shpesh herë audienca është dyshuese për vërtetësinë e informacionit dhe priret të lexojë të njëjtin
lajm në disa faqe të ndryshme, për t’u siguruar rreth vërtetësisë së tij.Ndryshe nga mediat
tradicionale që kërkojnë investime të mëdha kapitale për themelimin e tyre, gazetaria online
kërkon vetëm një aparat kompjuterik për prodhimin dhe transmetimin e informacionit. Sot
pothuajse të gjithë gazetarë më të njohur në vend kanë një revistë online, një portal mediatik ku
përveç opinioneve te tyre publikojnë dhe lajme te konfirmuara prej burimeve të tyre gazetareske.
Forca ma e madhe e gazetarisë online qëndron pikërisht tek inkorporimi i publikut jo vetëm në
prodhimin dhe trajtimin e lajmit por edhe në shpërndarjen e tij. Në median online audienca nuk
është vetëm konsumatore e lajmeve, por edhe prodhuese dhe transmetuese e tyre.Në të gjitha
format e mediave online ekzistojnë 2 komanda që inkorporojnë publikun në trajtimin dhe
shpërndarjen e informacionit.
Gazetaria online është një proces që ka qenë në përdorim për vitet e fundit nga raporte gazetarësh
faktet e prodhuara dhe të shpërndara përmes INTERNET-it.Është vërejtur se njerëzit nuk blejnë
më gazetat e shtypura, përdoruesit e internetit e shohin se ka një rrjet të gatshëm dhe më pak të
kushtueshëm. Interneti bën lajmet më interesante për shkak të interaktivitetit dhe multimedias si
video, audios etj .Gazetaria Online ka demokratizuar rrjedhën e informacionit që më parë
kontrollohej nga mediat tradicionale, duke përfshirë gazetat, revistat, radiot dhe televizionet.Disa
kanë pohuar se shkalla më e madhe e krijimtarisë mund të ushtrohet me gazetari digjitale në
krahasim me gazetarinë tradicionale dhe mediat tradicionale.
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2.1. Përparësitë e Gazetarisë Online

Përparësitë e Gazetarisë online, numri gjithmonë e në rritje i përdoruesve të internetit në vend
është një faktor i rëndësishëm për të kuptuar nivelin e informimit të audiencës nëpërmjet
mediave online. Megjithë ndikimin që kanë patur mediat e reja, dhe kryesisht mediat online në
demokratizimin e komunikimit publik në të gjitha aspektet e tij, ato në vetvete nuk janë zgjidhje
për demokracinë.Atyre mund tu njihen merita të mëdha sepse kanë rritur Autonominë,
interaktivitetin dhe fragmentarizimin si dukuri që bëjnë nevojshme një rikonceptualizim të
diskutimi mbi audiencat. Mediat online e kanë parë përparësinë e plotësimit të lajmit në krahasim
me mediat e shtypura, sepse po të botohet një lajm në gazetë apo revistë, ai nuk ka mundësi më
që të plotësohet, derisa plotësimi një ditë më pas nuk e ka efektin e kërkuar.Në mediat online nuk
ekzistojnë kufizimet që e karakterizojnë gazetarinë e shkruar.Aty mund gjeni llojllojshmëri të
temave, kualitet më të mirë të fotografisë, videos, dhe zërit.
Njëra ndër përparësitë që ka gazetaria online është se të gjitha informatat janë të arkivuara ndërsa
lexuesi në çdo kohë e në çdo vend ka mundësi qasjeje në këtë ‘bibliotekë’ informative,qoftë
përmes kompjuterit, celularëve apo tabletëve.
Drejtuesit dhe gazetarët e përfshirë në mediat online pranojnë faktin se statistikat në lidhje me
audiencën kanë një rol të veçantë në përcaktimin e prioriteteve në pozicionimin e lajmeve, si dhe
në përcaktimin e linjave editoriale të medias ku janë të angazhuar.Shpesh ndodh që pozicionimi i
lajmit listën e lajmeve më të lexuara apo vendimi i editorit për të lënë për një kohë më të gjatë
lajmin në pjesën më të dukshme të website, diktohet nga numri i “like”, “share” apo komenteve
që ka marrë linku i postuar në facebook. Klikimet, “shfaqjet”, “numri i like dhe share” janë
kthyer tashmë në të dhënat më të besueshme për drejtuesit e portaleve informative duke i dhënë
përparësi një procesi editimi të udhëhequr nga audienca “audience gatekeeping process”.
Përparësia është se me shfrytëzimin e teknikave, artikulli bëhet i llojllojshëm dhe interesant. Tek
artikujt online në bazë duhet të shfrytëzohen fjali të shkurtra. Nevojitet përdorimi edhe i
mestitujve që lexuesi edhe më tej të jetë i animuar që të vazhdojë të lexojë. Si gjatësi maksimale
për këto lloj artikujsh rekomandohen më së shumti 65 rreshta, rreth 650 fjalë. Tekstet më të gjata
duhet të përpunohen 51 doracak gazetaresk në më shumë artikuj (Zguri, 2014).
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2.2. Mangësit e Gazetarisë Online.

Këto media kanë një problem të theksuar përsa i përket nivelit të madh të informacionit që
qarkullon dhe shpërndarjes së tij.Një individ që kërkon të informohet nëpërmjet mediave online
mund të ndjekë vetëm disa prej tyre duke e patur të pamundur të ketë akses në të gjithë
informacionin që qarkullon në rrjet.Nga ana tjetër zhvillimi i tregut të mediave numerike nuk ka
ardhur paralelisht me përparimin profesional të gazetarëve dhe reporterëve.Tendenca për të bërë
gazetari pa gazetarë, është sa sfiduese aq edhe e rrezikshme për cilësinë e informimit të
audiencave.Në rrjet informacioni ka rrezik të kthehet në informacion “klanor” pasi individët
aktivë apo burimet e informacionit shpesh herë kanë problemin e anonimatit dhe interesit të
ngushtë personal apo të grupit që përfaqëson (Zguri ,2014).
Mungesa e burimeve njerëzore të nevojshme për të mbuluar gjithë rrjedhën e informacionit,
niveli i ulët i profesionalizmit, dukuria e stafeve të reja pa përvojë dhe gara shpeshherë e
pakuptimtë dhe e pamëshirshme për lajmin e minutës së fundit, janë disa prej faktorëve që na
kanë vënë përballë një dukurie “copy paste” që vihet re shpesh në mediat shqiptare online.
Portalet informative në hapësirën shqipfolëse kanë nevojë të ndërtojnë një model të qëndrueshëm
të ardhurash, dhe kjo ndoshta është sfida me madhe me të cilin ato përballen.Inovacioni i
vazhdueshëm jo vetëm teknologjik është e ardhmja e mediave online.Mirpo përpara se të
vendosin mbi modelin e të ardhurave tregu i mediave në rrjet, aktorët e përfshirë në të si
gazetarët, pronarët, webmasterat, analizuesit e të dhënave etj, duhet të mbështeten në disa parime
themelore që do ta bënte inovacionin jo-gërryes për vetë mediat e reja dhe audiencat e tyre.
(Zguri, 2014).
Megjithatë problemi kryesor etik në gazetarinë online në Kosovë, mbetet respektimi i të drejtave
autoriale përkatësisht plagjiatura e shkrimeve pa cituar fare burimet prej nga janë marrë ato. I
njëjti shkrim online publikohet me dhjeta herë brenda ditës në portale të ndryshme, duke mos iu
referuar asnjë herë burimit. Problem serioz në gazetarinë online paraqesin edhe komentet e
përdoruesve, që nuk përkojnë me rregullat e mirësjelljes dhe kodin etik (Doyle, 2013).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Pavarësisht nga arritjet, prospekti i modelit ekonomik të mediave online në vend po përparon me
hapa shumë të ngadalshëm.Edhe pse audienca po vjen në rritje, kjo gjë ende nuk po përkthehet
në parà më shumë në portofolin modest të tyre.Sfidat më të forta për të ardhmen janë shfrytëzimi
më i plotë dhe më i efektshëm i kapaciteteve që ka interneti për diferencimin e produktit
mediatik si dhe gjetja e modeleve dhe zgjidhjeve ekonomike që funksionojnë dhe përshtaten më
mirë me logjikën e funksionimit të mediave të reja.Një sfidë e rëndësishme mbetet funksionimi i
mediave online si njësi ekonomike dhe biznesi të mëvetësishme dhe të pavarura nga
vendimmarrja apo të ardhurat e biznesit të mediave tradicionale apo të bizneseve të tjera. Këto
dhe shum problemet të tjera që qdo ditë hasin mediat tona, do i shtjellojmë në vazhdimë të
punimit.
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4. METADOLOGJIA
Objekt i këtij studimi janë mediat online që veprojnë në vend, duke bërë që në fillim saktësimin
se me termin “media online” në këtë punim nënkuptohen “online news media”, pra mediat e
lajmit në internet, ndërsa togfjalëshi “mediat shqiptare” që ndeshet shpesh në këtë studim
përdoret në kuptimin e mediave që veprojnë brenda hapësirës territoriale të Shqipërisë, dhe jo në
kuptimin e mediave të shkruara në gjuhën shqipe. Qëllimi i këtij studimi është paraqitja e një
panorame sa më të plotë të historisë dhe të sotmes së zhvillimit të mediave online në vend, duke
evidentuar mënyrën e qasjes, specifikat dhe tiparet në ballafaqim me tiparet modelore globale,
formatet dhe llojet e publikimeve, nivelin dhe cilësinë e aplikimit të teknikave dhe kapaciteteve
të webit, praktikat dhe zhvillimet e origjinale cyber-mediatike, shkallën e interaktivitetit,
shpejtësinë në përcjelljen e informacionit, strategjinë e menaxhimit dhe modelin ekonomik që
kanë ndjekur si dhe profilin individual që kanë ndërtuar secila prej tyre.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZIMI I REZULTATEVE
5.1. Rrjetet sociale

Fig.2 Rrjetet sociale
Mediat sociale janë sot një realitet i prekshëm, të cilat kanë shëndrruar rrënjësisht mënyrën sesi
shoqëritë tona komunikojnë.E zhvilluar me një shpejtësi marramendëse, mediat sociale nuk u
lanë kohë të mjaftueshme teoricienëve të përpunonin tezat e tyre për efektet që ajo prodhon,
sepse kanë ndodhur tashmë.Kjo ndihet edhe në lëmin e gazetarisë, një fushë që për vetë natyrën e
saj do prekej më shpejt dhe më thellë se të tjerat.Rrjetet sociale janë një lloj gazete e vetvetes.
Njeriu aty ndërton profilin e tij nëpërmjet thënieve të vetat ose të huazuara, vendos foto,
informon për ngjarje, ndan me të tjerët gjëra që i kanë bërë përshtypje në njëfarë mënyrë
regjistron jetën e vet.
Në një masë dërmuese, shumica e këtyre lajmeve për veten janë lajme të mira, situata të
gëzuara, udhëtime, anekdota, shumë rrallë mund të gjesh lajme të trishtuara me përjashtim të
ngjarjeve madhore si humbja e të afërmeve ku muri yt bëhet si pritës ngushëllimesh.Por në
shumicën e rasteve rrjetet sociale, sidomos FaceBook, janë pasqyra e një shoqërie që mundohet
të kapet pas së mirës, pas të bukurës.
Shumica e drejtuesve të mediave (22 nga 39) mendojnë se mediat sociale ndihmojnë shumë për
rritjen e audiencës së një websajti lajmesh. Askush prej tyre nuk është skeptik lidhur me këtë rol
të mediave sociale.
Diferencë krijohet vetëm tek ato media që nuk kanë arritur t’i përdorin me efektivitet maksimal
mediat sociale, dhe për këtë arsye, përgjigjja e drejtuesve të tyre është “disi”.Mediat kryesore
shqiptare kanë faqet e tyre institucionale në Facebook dhe në Twitter, dhe një pjesë kanë faqet e
tyre edhe në media të tjera sociale si YouTube, Google+, LinkedIn, etj.Faqet që krijohen nga
mediat e lajmit në këto media sociale, janë një pikëtakim i këtyre mediave me fansat, ndjekësit
apo miqtë (friends) e tyre.Vetë mediat në websajtin e tyre nuk i kanë mekanizmat që ti
13

identifikojnë dhe të grumbullojnë në një hapësirë të vetme online lexuesit dhe dashamirësit, siç
ndodh në rastin e faqes së tyre në rrjetet sociale.
5.2. Facebook: Facebook-mania është kthyer në një tipar karakterizues për një pjesë të
konsiderueshme të grupmoshave të reja.Kjo ka ndikuar në faktin që websajti i Facebook është i
pari në radhitjen e websajteve më të vizituara nga shqiptarët, sipas renditjes së Alexa. Shkalla e
penetrimit në raport me numrin e banorëve në këtë rrjet social është fare pranë mesatares së BE
dhe më e lartë se ajo e vendeve të tilla si, Gjermani, Francë, Itali, etj.Faktorët që kanë ndikuar në
këtë penetrim janë të shumtë, por një ndikim të madh mendohet të ketë patur nevoja për
socializim dhe hapje e shoqërisë shqiptare, si dhe prirja e rinisë për të ndjekur mediat dhe
teknologjitë e reja.Mes faqeve të Facebook që kanë më shumë fansa renditen faqe të artistëve,
politikanëve, mediave, faqe të argëtimit dhe të modës, si dhe disa faqe të kompanive të tregtimit
të kompjuterëve (Alexa, 2017).

5.3. Twitter: Pas Facebook, rrjeti tjetër social më i ndjekur në vend është Twitter. Websajti i
Twitter renditet i 34-ti ndër websajtet më të vizituara nga shqiptarët, sipas Alexa.Duhet thënë se
Twitter, nga një pjesë e studiuesve konsiderohet më shumë si një platformë për microbloging , se
sa një rrjet social.Gjithsesi në perceptimin për këtë media sociale në Shqipëri, mbizotëron më
shumë klasifikimi i tij si një rrjet social. Për këtë arsye ne po e analizojmë në kuadrin e rrjeteve
sociale, edhe pse vjen pas Facebook nga shkalla e përhapjes në radhët e përdoruesve shqiptarë,
përsëri Twitter mbetet me një penetrim të kufizuar në vend (Alexa,2017).
Suksesi i përhapjes së rrjeteve sociale është i lidhur ngushtë me specifikat e vetë rrjeteve sociale
si dhe me kontekstin kulturor në vend. Kështu, mes të tjerash Twitter funksionon si një rrjet
komunikimi disi vertikal, që do të thotë se në një kuptim është edhe në kundër rrjedhë me vetë
tipologjinë e mediave sociale në tërësi.Statistikat thonë se Twitter ka audiencë më të madhe në
vendet me demokraci të zhvilluar Kjo shpjegohet në një masë të konsiderueshme edhe me faktin
se në këto shoqëri kemi një nivel reagimi dhe idealizmi më të lartë, si dhe një kulturë më të
zhvilluar të ndjekjes së modeleve apo idhujve, qofshin këta edhe në politikë.Kurse në vendet ishkomuniste duket se njerëzit janë lodhur nga të qenit ndjekës apo pasues dhe tashmë parapëlqejnë
më shumë një komunikim horizontal, si rreth një tavoline të rrumbullakët, ku nuk ka prijës. Kjo
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shpjegon deri diku edhe faktin që në vendin ton Twitter është shumë më pak i përhapur,
krahasuar me Facebook.
5.4. Instagram: Instagram konsiderohet si më e përdorura në vend përsa i takon platformave të
shkëmbimit të fotografisë .Një nga arsyet për këtë është edhe rritja e numrit të përdoruesve të
internetit përmes telefonisë celulare.Në një kohë të shkurtër, websajti i Instagram ka arritur të
renditet i 28- ti mes websajteve më të përdorura nga shqiptarët, sipas Alexa.Përdoruesit më të
shumtë të Instagram janë grupmoshat e reja dhe emrat e njohur të artit dhe të muzikës. Edhe
Flickr ka arritur të ketë një lloj përhapjeje në vend, por kjo platformë përdoret kryesisht nga
organizatat e bizneset dhe më pak nga individë (Alexa, 2017).
5.5. Google+linkedin: Nga rrjetet e tjera sociale, përhapje gjatë viteve të fundit ka patur edhe
LinkedIn, i cili po profilizohet sidomos si një platformë e shkëmbimit të informacioneve që kanë
të bëjnë me punësimin dhe interesat profesionale. Regjistrime ka edhe në rrjetin Google +.
Por në të dy këto 23 rrjete, numri i fansave të faqeve më të vizituara nuk i kalon 1000 vetë, duke
bërë që këto rrjete të kenë një penetrim të ulët në shoqërinë shqiptare dhe rrjedhimisht edhe një
ndikim të vogël në të.
Tashmë nuk ka më dyshim lidhur me rolin e shtuar që kanë mediat sociale për suksesin e një
medieje profesioniste.Në raportin e Pew Research Center “State of the News Media 2014”
(Gjendja e mediave të lajmit 2014) theksohet se të dhënat më të fundit të kërkimit empirik të
kryer në SHBA tregojnë se rreth 50 për qind e përdoruesve të rrjeteve sociale bëjnë “share” apo
ripostim të lajmeve, video-lajmeve apo foto-lajmeve, ndërsa 46 përqind e tyre diskutojnë në
rrjetet sociale për ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit. Kjo prirje ka sjellë në skenë një rol të ri të
mediave sociale në raport me mediat e lajmit online.Studjuesi Frédéric Filloux në artikullin e vet
How Facebook and Google Now Dominate Media Distribution (Si e dominojnë sot Facebook
dhe Google shpërndarjen e medias) vë në dukje se sektori i mediave të lajmit është bërë gjithnjë
e më i varur nga trafiku që vjen prej Facebook-ut dhe Google (Zhvillimi i internetit dhe mediav
sociale, 2015).
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5.6. Anët negative të internetit

Fig.3 Anët negative të internetit

Interneti ka efekte tё mëdha dhe shumë ndikim nё shoqërinë e këtij shekulli, si nё aspektin
pozitiv ashtu edhe në atë negative.
Në varësi prej qëllimeve e interesave, në internet hidhen programe dhe informacione, ku distanca
në mes ideve-mendimeve dhe divergjencave po zvogëlohet dita ditёs, dhe interneti po bёhet njё
treg media me plot pseudovlera.Koha jonё po jep shembuj se si mjetet e kulturёs masive mund tё
shёrbejnë pёr tё krijuar idhuj tё rrejshëm, me qёllim qё tё krijohen monopolet e pushteteve
politike, kulturore dhe ekonomike. Nёse vёshtrojmё me kujdes realitetin e shoqёrisё nё relacion
me internetin do tё gjejmё efekte negative nё pjesën mё tё madhe tё shoqёrisё, sidomos nё ato
pjesё tё shoqёrisё qё nuk dinë si ta shfrytёzojё në mënyrë konstruktive (Zecchi, 2005).
Pra, keqpërdorin mundёsitë e mёdha qё ofron interneti.Interneti ёshtё shpikja mё e madhe e
shekullit XX, ku pjekuria e mendjes njerёzore ёshtё e lartё, mirёpo kjo nuk e mohon faktin qё ai
tё jetё mjeti medial mё i dёmshёm nё kёtё shekull.Zhvillimi i teknologjisё, dhe pёrdorimi i saj
joadekuat, tregon pёr rritjen e anёs negative dhe daljes jashtё kontrollit tё gjёrave nё shoqёrinё
moderne.
Gradualisht interneti i ka dhënë një rrjedhë tjetër monotonisë sonë dhe po n’a shkëput pak nga
pak nga realiteti, por edhe mundëson t’i shmangemi shumë gjërave dhe situatave të padëshiruara.
Me të vërtetë që interneti na hap një horizont të ri për çdo gjë që ne kemi dëshire të mësojmë,
qofshin ato njohuri specifike ose të përgjithshme. Interneti na jep mundësi për të siguruar
mbarëvajtjen e biznesit tonë.Na lejon të krijojmë një personalitet tonin përmes një adrese në
Google, ne Facebook, në Twitter, YouTube, Skype etj. , qoftë kjo edhe një adresë e rremë që ne
të bëhemi përdorues por pa na njohur njeri. Po ashtu interneti na jep mundësi të informohemi për
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të rejat më të fundit rreth aktualitetit, ekonomisë, botës, sportit, politikës, teknologjisë, kulturës,
hapësirës etj.Ajo çka paraqitet shqetësuese është përdorimi pa sens mase i internetit nga të rinjtë
e kryesisht fëmijët, të cilët janë më të rrezikuar.
Në internet mund të komunikosh me këdo dhe nga kudo, mund të lexosh, mund të kulturohesh
(ose të çkulturohesh nëse je pa mend), mund të informohesh, mund të blesh e të shesësh mallra
shërbime, mund të paguash faturat e shtëpisë e të biznesit, të paguash e të paguhesh, mund të
botosh, të dëgjosh muzikë, të shohësh koncerte e filma, mund të bësh shkollë e trajnime
profesionale me korrespondencë, e të tjera e të tjera;.. e pa fund gjëra të përditshme nga jeta e
çdokujt prej nesh.
Edhe pse shumica e organizatave e pranojnë se prezenca në internet dhe në mediat sociale është
qenësore, gjetja e faqeve adekuate në fillim mund të duket tmerrësisht e vështirë. Kjo pjesë ofron
një përmbledhje të mediave sociale. Ajo është strukturuar rreth aktiviteteve kryesore për të cilat
mund të shfrytëzohen mediat shoqërore: inkurajimi i njerëzve të marrin pjesë në fushata,
rekrutimi i vullnetarëve apo demonstrimi i ndikimit (Zecchi, 2005).
Shumica e fëmijëve, adoleshentëve dhe madje edhe të rriturit, në një mënyrë apo tjetër do të
përjetojnë ngacmime përmes web-faqeve sociale. Në faqet e rrjeteve sociale njerëzit mund të
postojnë çfarëdo që ata duan pa u ballafaquar me ndonjë pasojë serioze. Pjesa më e madhe e
këtyre të dhënave që shpërndahen shpesh herë nuk janë të vërteta dhe rrallë herë kontrollohen
nga faqet e mediave sociale.
Thashethemet e tilla mund të përhapen shumë shpejt dhe shpesh mund të shkaktojnë edhe që
njerëz të ndryshëm të grupohen dhe të sulmojnë dikë. Gjithashtu njerëz thonë gjëra në internet, të
cilat ata kurrë nuk do t’i thonin ballë për ballë. Shumë njerëz nuk do të hezitonin të fyenin dikë
në internet, që normal nuk do ta bënin atë gjatë ballafaqimit fizik.
Anët negative të internetit
1) Pornografi dhe materiale seksuale
2) Probleme mendore
3) Probleme me varësinë
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4) Çrregullime mendore
5) Probleme sociale
6) Fotografi të frikshme të personave të vrarë apo të lënduar rëndë
7) Urrejtje
8) Drogë
9) Armë dhe dhunë
10) Të dhëna të pasakta dhe irelevante
11) Nuk ka as kufizim sa i përket përmbajtjeve të cilat mund t’i shpallin fëmijët
12) Duke shfrytëzuar programet për komunikim apo sajtet për rrjetëzim social, shumë lehtë
zbulohen të dhënat personale të tyre, prandaj është i mundshëm dhe keqpërdorimi i tyre nga të
tjerë.
13) Ka hakerë dhe viruse
14) Funksionimi jo i mirë i sistemit, humbja e të dhënave, dëmtimi dhe shkatërrimi i tërësishëm
i disa komponentëve të harduerit
15) Ka rreziqe ligjore dhe financiare
16) Shfrytëzim joligjor i përmbajtjeve të mbrojtura, keqpërdorim i mundësisë për kryerje të
transaksioneve financiare, etj.
Kjo mund të jetë e rrezikshme sidomos në qoftë se dikush poston shumë të dhëna personale,
duke lejuar që sulmuesi ta përcjellë atë (Sabedini, 2017).
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5.7.A është e sigurt e ardhmja e mediave online?

Dinamika e medias së re po jep detajet e para të asaj forme të ndryshueshme që kanë marrë
mediat edhe në vendin tonë.Redaksitë e gazetave tradicionale po reduktohen për shkak të krizës
që ka prekur botuesit dhe ciklet e prodhimit.Përqindjet e fitimeve po bie.Donacionet filantropike
mungojnë. Ndërkohë, redaksitë e vogla të gazetave online dhe portaleve online në vend po
prodhojnë një dinamikë të re të varësisë së lexuesit me informacionin. Për këtë arsye, gazeta
online dhe portalet po ia përshtatin formatin e informimit lexuesit të tyre “tip”, të targetuar, i cili
konsiderohet se ka nevojë për t’u informuar me thelbin e lajmit.Ndërsa mediat tradicionale po i
kthehen opinioneve.Njerëzit kanë nevojë të informohen dhe kjo është një e drejtë kushtetuese.
Media e çfarëdolloj qoftë ajo janë përgjigja ndaj kësaj kërkese primare. Sigurisht në thelb nuk ka
asnjë ndryshim mes gazetarisë online dhe asaj të shtypit, pasi përbërësit bazë janë 5
pyetjet klasike anglosaksone, “kush, çfarë, pse, si, ku, kur”, si dhe kontrolli i burimeve, hierarkia
e lajmeve dhe kodi penal. Pra, ndryshon procesi, por jo produkti. (E ardhmja e gazetarië ,2015)
Gazetaria online i jep më shumë rëndësi kontekstit duke i dhënë më shumë kuptim një diçkaje që
po ndodh. Padyshim, e ardhmja do të jetë gazetaria multimediale: një ngjarje e rrëfyer në shumë
dimensione.
Edhe në ciklin e prodhimit të lajmeve gazetaria online po parakalon shtypin e shkruar dhe
lineraritetin e televizionit: Nga dalja e lajmit deri në zbarkimin në ueb procesi kalon në pak
minuta pasi nuk ka më shtypshkronjë, letër, rotativa apo shpërndarje me makina e as kamera, etj.
Dinamika e lajmit online ndiqet në të gjitha dimensionet e saj: pasurohet, kontektualizohet,
integrohet me foto, video e audio.Rrjetet sociale garojnë me njëra tjetrën për të qenë i pari
medium që ka përdoruesin në vendngjarje. E ardhmja e mediave padyshim që do të jetë ajo e
medieve online.Trendi i ri i mediave, globalizimi dhe afërsia e tyre çdo ditë e më shumë me
mediat online është indikator i qartë se mediat po digjitalizohen dhe po inkuadrohen në rrjetin e
mediave online.
Disa nga faktorët:

1. Mundësia që lajmet të lexohen nga ana e lexuesit gjatë zhvillimit të një ngjarje apo menjëherë
pas përfundimit të saj (kjo në mediet tradicionale, ndodhë 24 orë më vonë).
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2. Mediat online të japin mundësinë e feedbackut menjëherë kur ai lajm postohet me komente
(ani pse në të shumtën e rasteve këto komente në vendin tonë janë shumë fyese dhe përmbajnë
gjuhë të urrejtjes).
3. Mundësia që vet ta krijosh një medie online si llogaria në Youtube, ose blogjet e ndryshme
(gjë që nuk ka qenë mundësia në mediat tradicionale ato kanë qenë dhënësi dhe ne vetëm kemi
marrë informata).
4. Qasja kur të duash në informata në cilindo vend të botës dhe në cilëndo kohë.

5.Trendi i gati të gjitha mediave botërore, që me të madhe kanë filluar që veçse të kalojnë në
media online ka ndikuar që edhe mediat në Kosovë si gazeta “Express”, e cila ishte ndër të parat
gazeta që nga ajo e shtypit të kalojë në gazetë digjitale.
Shumë

studiues kanë dhënë shumë fakte se si do të duken mediat në vitet në vazhdim duke

aluduar se do të mbesin fare pak për mos më thënë hiç që do të vazhdojnë të shkruaj nënë letër
pra do të digjitalizohen. Nga intervistat e realizuara me gazetarët e mediave online rezulton se e
ardhmja e mediave padyshim që do të jetë ajo e medieve online. Dhe se përqendrimi tek
gazetaria në internet vlerësohet se është pasojë e zhvillimit të jashtëzakonshëm të internetit dhe
tendencës së botës së biznesit
Astrit Gashi, themelues i portalit Gazeta Blic thotë se, sido që të jetë e ardhmja e tregut mediatik
shqiptar, një gjë është e sigurt: zemra e gazetarisë është dhe mbetet lajmi që pulson informacion.
Përcjellja e informacionit sot është bërë një proces aq dinamik saqë burimet e lajmeve janë të
shumëfishuara, dhe portalet janë e ardhmja e mediave online.

Ndërkohë pika më të dobëta të gazetarisë online është mekanizmi ekonomik që lejon të mbijetojë
një medie online apo një portal të dedikuar informacionit të përgjithshëm.Në gazetat online dhe
portalet shqiptare akoma dominon modeli ekonomik i kapitalizimit të lajmit dhe shërbimeve të
informacionit është ai klasik nëpërmjet reklamave në blloqe në hapësirat e homepage.Klikimet e
një gazete online dhe një portali janë në shërbim të statistikave të nevojshme për të provuar
besueshmërinë e saj kundrejt një agjencie reklamash dhe jo një mekanizëm ekonomik për të bërë
abonime online.Duke mos pasur një treg mediatik të mirëfilltë në kushtet e një konkurrence të
lirë përvoja ekonomike e gazetave online apo portaleve të rëndësishme është nën regjimin e një
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modeli klasik pa zhvillim. Pavarësia ekonomike e një medie online mund të thyhet lehtësisht
nëpërmjet modelit të saj ekonomik të paqëndrueshëm.Është kundërthënës fakti që informacioni
në median online jepet falas ndërsa gjetja, grumbullimi, seleksionimi dhe përpunimi i
informacionit në lajm është një procesi kushtueshëm në të gjithë aspektet e saj. Në të ardhmen
fitimet e gazetave online dhe portaleve të ndryshme do të rritet për një fakt të thjeshtë:
teknologjia e informacionit po bëhet gjithmonë e pranishme në jetët tona dhe për rrjedhojë
logjike media online do të forcohet si një biznes fitimprurës (E ardhmja e gazetarië, 2015).
Pavarësisht problemeve me të cilat ballafaqohet sot media e re, e ardhmja e saj është premtuese.
Problemet me financimet e portaleve (të ardhurat e të cilëve varen në masën 100 për qind nga
reklamat) duket sikur me kohë do të zgjidhen me shtimin e numrit të kompanive që reklamojnë
në internet, dhe kjo përveç se do t’u sigurojë portaleve një të ardhme më të sigurtë, do të ndikojë
ndjeshëm edhe në rritjen e cilësisë së këtyre mediave, duke e rritur kështu aftësinë konkurruese
me median tradicionale, e cila çdo ditë e më shumë po humb terren (E ardhmja e gazetarië
,2015).
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5.8. Avantazhet e medias online
Avantazhet si shpejtësia në transmetimin e informacionit, ulja e kostove por edhe humbja e
vazhdueshme e audiencës ndaj medias së re, ka detyruar median tradicionale të pranojë realitetin
e ri dhe të mundohet të përshtatet me epokën e re, e cila në vendin tonë sapo ka nisur.
Ky fillim i ndryshimit solli në skenë edhe aktorë të ri në botën mediatike shqiptare. Pa patur
nevojën e investimeve të mëdha të nevojshme për themelimin e mediave vizuale apo të shkruara,
interneti hapi rrugën e një forme të re të gazetarisë, e cila ndërthur karakteristika të medias vizive
dhe asaj të shkruar (Instituti i mediave, 2015)
Ky sektor i ri brenda botës mediatike me aftësinë e lartë konkurruese sidomos brenda audiencës
18-35 vjeç, ka tronditur mediat tradicionale duke i detyruar edhe ata të fillojnë të bëhen pjesë e
ndryshimit që tashmë ka filluar (Instituti i mediave, 2015)
Menaxhimi i lajmit në një portal është një proces sfidues dhe i komplikuar e që bëhet i tillë më
shumë për shkak të presionit të kohës si dhe ekspozimit direkt ndaj kritikave të lexuesve.Meqë
sfida kryesore në portale është koha, gazetari është i detyruar që sa më shpejtë të marrë
informacionin, t’a verifikoj, t’a përpunojë, të gjejë foton përcjellëse të lajmit dhe më pas t’a
publikojë versionin përfundimtar të lajmit (Instituti i mediave, 2015)
Një avantazh i rëndësishëm në gazetarinë online është mundësia e përpunimit dhe përditësimit të
vazhdueshëm të lajmit.Në këtë mënyrë, gazetari fillimisht mund të publikojë një version me pak
informacione dhe më pas në varësi të informacioneve që vijnë, i njëjti lajm të përditësohet dhe
pasurohet.Me këtë arrihen disa synime.E para, gazetari fiton në kohë dhe arrin t’a publikojë
lajmin shumë shpejt ndërsa lexuesi po aq shpejtë merr informacionet bazë për një ngjarje.Me
përditësimin e mëtejshëm, portali arrin t’a mbajë të lidhur lexuesin me ngjarjen në zhvillim
ndërsa lexuesi arrin që vazhdimisht dhe në kohë reale të marrë informacione të reja.Kështu, edhe
portali rrit audiencën por edhe lexuesi informohet shumë shpejtë (Instituti i mediave, 2015).
Një avantazh tjetër në gazetarinë online është edhe eliminimi i mekanizmave të kontrollit dhe
hallkave që duhet të kalojë një lajm deri sa të publikohet në një gazetë apo televizion.Këto hallka
kontrolli, në të shumtën e rasteve shërbejnë edhe si filtra censurimi të lajmit.Në mediat online,
struktura organizative eliminon disa hallka të këtij lloji duke e bërë më të thjeshtë dhe më të
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shkurtër procesin e publikimit të lajmit.Kjo edhe e ul mundësinë e kontrollit dhe censurimit së
lajmit (Instituti i mediave, 2015).
Ndryshe nga mënyra e funksionimit të mediave tradicionale, në mediat e reja lajmi është i
ekspozuar direkt ndaj komenteve dhe kritikave.Publikimi i një lajmi ose opinioni në një portal
dhe mundësia që ka lexuesi të ndërveprojë me të, duke komentuar apo duke e shpërndarë në
rrjetet sociale, siç mund të ndihmojë pozitivisht në rritjen e imazhit të portalit dhe shpërndarjen e
lajmit tek lexues të tjerë, mund të ketë edhe efekt të kundërt nëse i njëjti nuk pëlqehet dhe
kritikohet nga lexuesi (Instituti i mediave, 2015.
Kjo gjë, edhe pse në shikim të parë duket si gjë negative pasi bëhet objekt diskutimi dhe kritike
negative, në fakt shërben si “hallkë kontrolli” në një portal. Ky ndërveprimi me lexuesin i
shërben portalit që të eliminojë gabimet e mundshme, por edhe është një lloj sondazhi se çfarë
pëlqen dhe çfarë nuk pëlqen lexuesi.Marrja parasysh e këtyre kritikave dhe komenteve ndikon
ndjeshëm në rritjen e cilësisë në një portal, ndryshe nga media tradicionale ku komunikimi me
lexuesin është i njëanshëm dhe pothuajse nuk merret kurrfarë reagimi (feedback-u). (Instituti i
mediave, 2015).
Avantazhi më i dukshëm i e-mediave është fleksibiliteti karshi lajmit ku përmbajtja mund të
ndryshohet të ripërpunohet dhe te ripublikohet në disa minuta, veprime të cilat nuk mund t’I bësh
në median e printuar.Rrjedhimisht, e-media është shndërruar në një burim të hapur për
publikimin në kohë reale të lajmit dhe komentit mbi të.Një tjetër epërsi e medias elektronike
karshi medias tradicionale janë të rinjtë të cilat së fundmi statistikat tregojnë se po përdorin
gjithmonë e me shumë e-median për tu informuar.Të rinjtë sot, jashtëzakonisht të lidhur me
internetin dhe kompjuterin e preferojnë marrjen e lajmit përmes internetit.Me zhvillime
teknologjike pothuajse të gjithë smartphone kanë te instaluara aplikacione për lajmin online.
(Instituti i mediave, 2015).
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Mediat shqiptare online vazhdojnë përpjekjen për mbijetesë duke vuajtur në përgjithësi nga
shumica e simptomave të mediave tradicionale.Mungesa e një modeli menaxhimi të
qëndrueshëm, si dhe ndjekja e zhvillimeve teknologjike inovative pa patur si busull orientimi
disa parime të rëndësishme profesionale ka sjellë për rrjedhojë një zhvillim kaotik në mediat
online në vend. Modeli klasik i mbështetur vetëm te të ardhurat nga reklamat, duket se nuk është
i mjaftueshëm për të mbajtur në këmbë ekonomikisht këto media.Ky model ka nevojë të
zgjerohet dhe plotësohet me kanale shtesë që do të bëjnë të mundur qëndrueshmërinë në modelit
ekonomik në tërësi. Të ardhurat nga reklamuesit, nga e-tregtia, sponsorët dhe donatorët, të
ardhurat dytësore nga shërbimet utilitare, përfshirja në modelet globale të “revenue sharing”
ndarjes së të ardhurave që aplikohen nga gjigandë si google, do të përbënin atë që cilësohet
ndryshe si “multiple Revenue Streams Model”.
Zgjidhja është ndërthurja e informacionit me shërbime të tjera për audiencën.Nga ana tjetër
hulumtimi i kryer për këtë studim në disa prej portaleve kryesore online në vend tregon se ato po
bëhen gjithnjë e më shumë të varura nga rrjetet sociale të cilat po kthehen në burimin kryesor të
audiencës. Studimi n’a tregon gjithashtu se komuniteti i gazetarëve të angazhuar në mediat
shqiptare online vuan nga disa pasoja që kanë të bëjnë me mungesën e konsolidimit.Opinionet e
gazetarëve dhe drejtuesve të mediave online tregojnë se qasja ndaj burimit të informacionit është
më i vështirë në raport me gazetarët e mediave tradicionale.
Kjo lidhet kryesisht me elementin e besimit dhe perceptimin që burimet e lajmit kanë për portalet
e lajmeve online në përgjithësi. Problem mbetet trajtimi financiar i gazetarëve në këto media dhe
siguria e vendit të punës. Përmirësimi i kuadrit ligjor specifik për mediat në rrjet dhe organizimi i
individëve të përfshirë në këtë sektor të medias në organizata për të mbrojtur të drejtat e tyre,
mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes.
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